יהרג ואל יעבור (7#)

*אביזרייהו*

גמ' עה. ["אמר רב יהודה... ולחם סתרים ינעם"], ורש"י שם

פסחים כה. ["אמר ר' יעקב... לכך נאמר בכל מאדך"], רש"י שם (ד"ה למה נאמר), תוס' שם (ד"ה חוץ)

ר"ן שם (ו. בדפי הרי"ף ד"ה וכי מה ענין) [עד "מאביזרה דע"ז"]

חי' הר"ן עד: (ד"ה רבא אמר)

גמ' עד: ["בעו מיניה מרבי אמי... אבזרייהו"]

כתובות לג. ["ממאי דמיתה חמורה.."] - לג: [עד "פלחו לצלמא"]

תוס' שם לג: (ד"ה אילמלי), פנ"י שם (ד"ה תוספות בד"ה אלמלי)

רמב"ם (הל' יסודי התורה ה:ו,ט)

אגרות הגרי"ד (הל' יסודי התורה ה:ט)

פני יהושע מסכת כתובות דף לג עמוד ב

תוספות בד"ה אלמלי נגדוהו כו'. תימה מנ"ל עד סוף הדיבור. עיקר קושייתם לא מעיקר מילתא דר"ע, דהתם לאו מעל זה נתפס אלא מחמת שעסק בתורה ומדינא לא היה מחוייב למסור את עצמו אלא מחמיר על עצמו היה. אלא דאכתי מדסמיך למילתא אקרא דבכל נפשך משמע דאפילו ע"י יסורין שייך בכל נפשך. וא"כ האיך קאמר הכא אלמלא נגדוהו הוי פלחי לצלמא דהא בע"ז ילפינן מבכל נפשך דיהרג ואל יעבור וממילא דה"ה ע"י יסורין ועל זה תירצו שלא היה לשם ע"ז אלא לכבוד המלך. ואכתי יש לדקדק דאפילו אם היה הצלם דנבוכדנצר ע"ז ממש אכתי כיון שלא גזר נבוכדנצר אלא להשתחוות לצלם מנלן דבכה"ג מחוייב למסור עצמו אפילו לבו לשמים, הא אמרינן בסנהדרין (דף ס"א ע"ב) דחזא אנדרטא וסגיד לה הרי לבו לשמים ולפי"ז דלמא קרא דבכל נפשך לא איירי אלא במקבלו לאלהות בפיו דאתי דיבור ומבטל דברים שבלב אבל בהשתחויה דהכל תלוי בלב כדאמרינן הרי לבו לשמים וכ"ש כה"ג דהכא שאחר כל היסורים לא רצו להשתחוות כי אם בנגדא שאין לה קצבה. א"כ הרי ניכר לכל דאין לבו לעכו"ם מנ"ל דחייבין לסבול אפילו יסורין שאין להם קצבה. וצ"ל דמ"מ כיון דשייך ביה מיהא חשש שמץ ע"ז להרואים לא גרע מהא דאמרינן שילהי פרק בן סורר [סנהדרין ע"ד ע"ב] דעבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים אינהו וכל אביזרייהו יהרג ואל יעבור וממילא דבע"ז אפילו ע"י יסורין כדילפינן מבכל נפשך: